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COVID-19 Salgınının Kariyer Planlamasına Etkisi: Turizm Eğitimi Alan
Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
Mehmet Polat
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye

Özet
COVID-19 pandemisi turizm sektörü dahil birçok sektörü olumsuz etkilemiştir. Bu süreçte birçok
turizm sektörü çalışanları işlerini kaybetmiştir. Işini kaybeden çalışanlar farklı sektörlerde
yönelerek geri dönmemişlerdir. Bu durum turizm sektöründe nitelikli eleman eksikliğini ortaya
çıkarmıştır. Bu çalışma turizm sektörüne nitelikli elaman sağlayan üniversitelere odaklanır. Amaç,
turizm eğitimi alan öğrencilerin COVID-19 salgını sonrası kariyer planlarının nasıl etkilendiğini
keşfetmektir. Araştırma 2021 yılının Aralık ayında online anket yoluyla gerçekleştirilmiştir.
Çalışma sonuçları, katılımcıların COVID-19 salgını sonrasında kariyer planlarının olumsuz
etkilendiğini göstermektedir. Öğrenciler bu süreç sonucunda süreklilik arz eden işlerde çalışmayı
düşünmektedir. Bunlara ek olarak turizm dışındaki sektörleri, kariyer açısından daha güvenli
olarak gören önemli sayıda katılımcı bulunmaktadır. Turizm sektörünün nitelikli işgücü eksikliği
yaşamaması için tüm paydaşların yeni bir strateji geliştirmesine ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, turizm, kariyer planlması, turizm, öğrenci

Effect of COVID-19 Pandemic on Career Planning: A Study on University
Students in Tourism Department
Abstract
The COVID-19 pandemic has adversely affected many sectors, including the tourism sector. In
this process, many tourism sector employees lost their jobs. Employees who lost their jobs did not
return by turning to different sectors. This situation has revealed the lack of qualified personnel in
the tourism sector. This study focuses on universities that provide qualified personnel to the
tourism sector. The aim is to explore how the career plans of students who receive tourism
education are affected after the COVID-19 outbreak. The research was carried out through an
online survey in December 2021. The results of the study show that the career plans of the
participants were adversely affected after the COVID-19 outbreak. As a result of this process,
students consider working in permanent jobs. In addition, there is a significant number of
participants who see sectors other than tourism as safer in terms of careers. All stakeholders need
to develop a new strategy so that the tourism sector does not experience a shortage of qualified
workforce.
Keywords: COVID-19, pandemic, tourism, career planning, student
Recommended Citation: Polat, M. (2022). COVID-19 salgınının kariyer planlamasına etkisi:
Turizm eğitimi alan üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma [Effect of COVID-19 pandemic
on career planning: A study on university students in tourism department]. In L. Altinay, O. M.
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Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–10). USF M3
Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103
Giriş
Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’de, 2019 yılı sonuna doğru, ateş, öksürük ve nefes
darlığı gibi solunum yolu belirtileri ile ortaya çıkmış ve Avrupa ile Amerika başta olmak üzere
tüm dünyada etkili olmuştur. Bir çok insanın ölümüne neden olan virüsün küreselleşmenin de
etkisiyle çok hızlı yayıldığı ve etkisinin bir süre daha devam edeceği öngörülmektedir (Atay,
2020). Dünyadaki birçok sektörün olumsuz anlamda etkilenmesine neden olan COVID 19
pandemisi özellikle turizm sektörünü ciddi bir şekilde etkilemiştir. UNWTO verilerine göre
uluslararası turist girişleri 2021'de 2020'ye göre %58 artmıştır. Ancak 2019 seviyelerinin %64
kadar altında kalmıştır. Avrupa ise üçüncü çeyrekte uluslararası gelişlerde 2019'un aynı üç aylık
dönemine göre %53 düşüş göstermiştir. 2021 Ağustos ve Eylül aylarında turist girişleri, 2019'a
kıyasla %63 azalmasına rağmen 2020 yılına oranla iyileşme göstermiştir (UNWTO, 2021).
Türkiye ise uluslararası turizmdeki iyileşmeye paralel olarak bir gelişme göstermiştir. “Turizm
geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre %181,8 artarak 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar olmuştur” (TÜİK, 2021, para 1). Bu
açıdan bakıldığında ülkelerin turizmden elde ettiği gelirlerin yaklaşık olarak yarıya yakın azaldığı
söylenebilir. Ancak 2021 yılı itibari ile turizmde toparlanma gözlemlenmesi ileriye dönük iyileşme
olabileceğini göstermektedir.
Turizm adına gerçekleşen bu pozitif gelişmelere rağmen turizmin önde gelen isimlerinin sektörde
halihazırda var olan nitelikli eleman eksikliğinin pandeminin de etkisiyle daha da artacağı yönünde
endişeleri bulunmaktadır. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir,
Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden ve Kuşadası Belediyesi Turizm
Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES)
Başkanı Ramazan Bingöl turizm sektöründe personel krizi yaşandığını belirtmektedirler
(Turizmguncel, 2021). Nitelikli elemanların salgın nedeniyle daha kalıcı olan kargo, kurye, çağrı
merkezi gibi işlere yöneldikleri belirtilirken bu çalışanların sektöre bazı endişeleri nedeniyle geri
dönmediklerini ve bu durumun turizm işletmelerini çok zor duruma düşürdüğünü dile
getirmektedirler. Sonuç olarak sektörde büyük bir eleman krizi olduğu ve bu krizin bazı
işletmelerin kapanmasına neden olacağı düşünülmektedir. Bu görüşler turizm sektöründe kariyer
yapmak isteyen adayların kariyer planlarını gelecekte nasıl şekillendireceği ile ilgili soruları
gündeme getirmektedir. Turizm eğitimi veren kuruluşlar bu sektörün ihtiyaç duyduğu işgücünün
büyük bir kısmını karşılamaktadır. Bu bağlamda işgörenin almış olduğu eğitimin yanında kişisel
özelliklerinin de kaliteli iş çıktısı üzerinde önemli bir etkisi bulunur (Polat, 2020). Bu bağlamda
bu çalışmanın amacı turizm eğitimi alan yükseköğretim öğrencilerinin kariyer planlamasında
COVID-19 pandemisinin herhangi bir etkisi olup olmadığını belirlemektir. Bu sayede potansiyel
turizm işgücü adaylarının gelecekte mesleklerini yapıp yapmayacakları ile ilgili kritik bilgiler elde
edilmesi hedeflenmektedir.
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Literatür Taraması
Turizm ve Kariyer Planlaması
Son yıllarda, küresel turizm endüstrisinin hızlı gelişimi nedeniyle yüksek öğrenimdeki turizm,
otelcilik ve eğlence bölümü sayıları giderek artmıştır (Hsu, 2012). Türkiye’de 1960 yılından sonra
gelişmeye başlayan turizm eğitimi, 1970’li yıllarda lisans düzeyinde verilmeye başlanmıştır
(Ünlüönen ve Boylu, 2005). Aynı dönemde turistik tesislerin ve buna bağlı olarak turist sayısının
artmaya başlaması ile birlikte turizm sektörü Türkiye’de hızla gelişmiştir. Bu sayede turizm
sektöründe yeni meslekler ortaya çıkmış ve turizm eğitiminin önemi biraz daha artmıştır.
Günümüze kadar gelindiğinde turizmin dünyada ve Türkiye’de hala gelişmekte ve ülke
ekonomilerine katkıda bulunmayı sürdürdüğü görülmektedir. Ancak konaklama ve turizmin uzun
vadeli başarısı, küreselleşmiş bir iş ortamında yetenekli personellerin işe alınması ve
yönetilmesine bağlıdır (Hsu, Xiao ve Chen, 2017). “Çünkü eğitilmiş insan gücü, turizm
faaliyetlerinde yer alan fiziki elemanlara etkinlik ve anlam kazandıran bir unsurdur” (Ünlüönen ve
Boylu, 2005, s. 13).
Türkiye'de ekonomik bir faaliyet olarak turizmin önemi (Karakuş ve Özen Atabey, 2021) ve buna
bağlı olarak turizmle ilgili istihdamdaki büyüme göz önüne alındığında turizm ve otelcilik
sektöründe kariyer, Türk işgücü piyasasında iş arayan bireyler için önemli bir seçenektir (Anafarta
ve Çizel, 2003). Kariyer, bir insanın toplumdaki yerini ve kimliğini oluşturmasında önemli bir
etkendir. Buna ek olarak, kariyer sahibi olmak bir bakıma iş yaşamını sürdürülebilir kılmak için
gereklidir (Taşlıyan, Arı ve Duzman, 2011). Kariyer planlaması ise bir çalışanın iş hayatı
süresince kariyerindeki hedeflerine erişebilmek ya da ilerlemek için gelecekle ilgili planlanan
birtakım faaliyetler bütünüdür. Kişisel kariyer planlamasında, çalışan kendi becerilerini, ilgilerini
ve hedeflerini göz önünde bulundurarak bir planlama yapar ve alternatif kariyer fırsatları içerişinde
kendisini geliştirebilecek en uygulanabilir seçeneği tercih etmeye çalışır (Bingöl, 2014).
“Mesleki turizm eğitimi gören öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri alanda istihdam
edilmelerinin hem kariyer planlamaları açısından hem de ülke turizminin geleceği açısından önemi
büyüktür” (Olcay & Düzgün, 2015, s. 49). Ancak dünya çapındaki birçok turizm ve konaklama
işletmesi, vasıflı ve kaliteli çalışanları çekme ve elde tutma sorunuyla karşı karşıya kalmıştır
(Richardson & Butler, 2012). Giderek artan rekabetçi küresel ortam, konaklama ve turizmde
yeteneklerin elde tutulması için yeni sorunlar ortaya çıkarmıştır. Önceki araştırmalar, üniversite
öğrencileri arasında konaklama ve turizm kariyerine yönelik olumlu algıların eksikliğini tespit
etmiştir (Jiang ve Tribe, 2009; Lo, Mak ve Chen, 2014; Richardson, 2009; Richardson ve Butler,
2012). Konaklama ve turizme olan ilgi eksikliğinin en önemli nedenlerinden biri, sektördeki diğer
alanlara kıyasla düşük kazanımlar ile ilgilidir (Benckendorff, Moscardo ve Pendergast, 2009). Zor
çalışma koşulları, düşük maaşlar ve sektöre ilişkin olumsuz bir imaj konaklama ve turizm
çalışanlarının sektörden ayrılmasına neden olmaktadır (O’Leary ve Deegan, 2005).
Turizm endüstrisi ile ilgili eğitim alan öğrencilerin kariyer planlama faaliyetlerini olumsuz yönde
etkileyebilecek birçok engel bulunmaktadır (Chuang, 2010). Turizm eğitimindeki müfredatlar ile
endüstrinin ihtiyaçları arasındaki uyum eksikliği (Purcell ve Quinn, 1996), düşük ücret, yükselme
olanaklarının eksikliği ve elverişsiz çalışma saatleri (O’Leary ve Deegan, 2005), beklentilerin
karşılanamaması, yetersiz kariyer olanakları, düşük statülü işler (Olcay ve Düzgün, 2015),
sezonluk iş, ağır şartlar, mesleki standartların olmaması (Işık, Pektaş ve Atılgan, 2018) gibi
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faktörler turizm eğitimine sahip çalışanların sektörden ayrılma nedenleri olarak ön plana
çıkmaktadır (Hertzman, Moreo ve Wiener, 2015). Turizm eğitimi alan bir mezunun turizm ve
konaklama endüstrisinde çalışma kararı üzerinde en büyük etkiye sahip olduğu faktörler ise; alana
olan ilgi, ilerleme potansiyeli, güvenli bir gelecek, iyi maaş, topluma hizmet fırsatı, sosyal prestij,
işin türü, şirket itibarı, iş güvenliği, çalışma saatleri ve koşulları olarak değerlendirilmektedir
(Richardson ve Butler, 2012).
“Son yıllarda hızla gelişim gösteren turizm sektörü yapı itibariyle çevresel, ekonomik, politik ve
sosyo-kültürel çevre unsurlarından şiddetli şekilde etkilenmektedir” (Türker ve Karaca, 2020, s.
2). Turizmin, ulusal ve uluslararası boyutlarda meydana gelen politik, ekonomik ve siyasi
olaylardan çok çabuk etkilenen hassas bir yapısı vardır. Terör olayları, afetler ve savaş gibi olaylar
turizmi olumsuz anlamda etkilemektedir (Bahar ve İlal, 2020). 2019 yılının sonlarına doğru
meydana gelen ve bütün dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisi ise bu olayların en önemlisi gibi
görülmektedir. Çünkü otel rezervasyonlarındaki azalmalar, sokağa çıkma yasakları, insanların
hastalığa karşı korkusu gibi nedenler talepte büyük bir düşüşe neden olmuştur. Bu yüzden birçok
turizm işletmesi maliyetlerini düşürme adına kapasitelerini azaltma yoluna gitmiştir. Bu da
genellikle işten çıkarma sonucunu doğurmuştur. İşsiz kalan turizm sektörü çalışanları ise bir süre
işsizlik fonundan yararlanmıştır. Ancak salgının seyrinin devam etmesi nedeniyle bu çalışanlar
salgından etkilenmeyen kurye, çağrı merkezi operatörlüğü ve benzeri işlerde çalışmaya
başlamışlardır. Salgının tekrar başlaması endişesi ve işlerini yeniden kaybetme korkuları da
sektörün sahip olduğu olumsuz imaja eklenerek bu çalışanların turizm sektöründen tamamen
kopmasına neden olmuştur. Bu durum turizm sektörünün ilerde ihtiyaç duyacağı kalifiye personel
eksikliğini gündeme getirebileceği için mevcut çalışmanın yapılmasında etkili olmuştur.
Yöntem
Veri Toplama Araçları
Bu çalışmanın amacı üniversitelerin turizm bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin turizm
sektöründe düşündükleri kariyer planlarının COVID-19 tarafından etkilenip etkilenmediğini
belirlemektir. Bu kapsamda geniş çapta literatür incelemesi yapılmıştır. Turizm eğitimi alan
öğrencilerin kariyer planlamalarıyla ilgili birçok çalışma (Can, Nur, Cevent Nisani ve İflazoğlu,
2021; Çatır ve Karaçor, 2016; Gezen ve Köroğlu, 2014; Gürdoğan ve Atabey, 2015; Hsu, 2012;
Kozak ve Dalkıranoğlu, 2013; Lee, Lee ve Dopson, 2019; Olcay ve Düzgün, 2015) bulunmasına
rağmen COVID-19 salgınından sonra turizm eğitimi alan öğrencilerin kariyer planlamalarını konu
alan tek çalışmaya (Özışık Yapıcı, Yıldırım ve Bal, 2021) rastlanılmıştır. Bu nedenle kariyer
planlaması, COVID-19 ve turizm ile ilgili literatür (Atay, 2020; Bingöl, 2014; Buluk ve Esı̇ ttı̇ ,
2020; Demir, Günaydın ve Demir, 2020; Hertzman vd., 2015; Kıvılcım, 2020; Olcay ve Düzgün,
2015; Saatçi ve Aksu, 2020; Taşlıyan vd., 2011; Türker ve Karaca, 2020; Ünlüönen ve Boylu,
2005) taranarak elde edilen veriler değerlendirilmiş ve yazar tarafından, öğrencilerin COVID-19
sonrası kariyer planlarının nasıl şekilleneceğini belirlemek amacıyla beş ifadeli soru formu
oluşturulmuştur. Bu sorular aşağıdaki şekildedir;
1. COVID-19 salgınından sonra turizm sektöründeki kariyer ile ilgili düşüncelerim
olumsuz etkilendi.
2. COVID-19 salgını sonrasında turizm sektöründe kariyer yapmak istemiyorum.
3. COVID-19 salgınından sonra süreklilik arz eden işlere yönelmeyi düşünüyorum.
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4. COVID-19 salgınından sonra turizm dışındaki sektörler kariyer için bana daha güvenli
geliyor.
5. COVID-19 salgını turizmde yapmak istediğim kariyer planlarımı etkilemedi.
Katılımcılardan verilen ifadelere evet-hayır şeklinde yanıt vermeleri istenmiştir. Araştırma 2021
yılının Aralık ayında online anket yoluyla gerçekleştirilmiştir. Soru formunun diğer bölümünde
katılımcıların demografik özelliklerine yer verilmiştir.
Örneklem
Araştırmaya 7 farklı üniversitenin turizm ile ilgili bölümlerinde öğrenim gören 226 öğrenci
katılmıştır. Bu bölümler arasında turizm ve otel işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları ve
aşçılık bölümleri bulunmaktadır. Öğrenim düzeyi olarak hem lisans hem de önlisans düzeyinde
eğitim veren kurumlar seçilmiştir.
Bulgular
Aşağıdaki tabloda araştırmaya konu olan katılımcılara ait demografik özellikler bulunmaktadır.
Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Özellikler (N=226)
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Bölüm
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Aşçılık

f
132
94

%
58,4
41,6

82
96
48

36,3
42,5
21,2

Öğrenim Düzeyi
Önlisans
Lisans
Sınıf
1.
2.
3.
4.

f
118
108

%
52,2
47,8

89
115
11
11

39,4
50,9
4,9
4,9

Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%58,4) kadın olduğu görülmektedir.
Katılımcıların öğrenim düzeyleri lisans ve önlisans olarak iki grupta toplanmıştır. Önlisans
öğrencilerinin oranının lisans öğrencilerine göre fazla olduğu gözlemlenmektedir. Araştırmaya
katılan öğrencilerin çoğunluğunu (%42) gastronomi ve mutfak sanatları öğrencileri oluştururken
115 öğrencinin 2. sınıfta olduğu tespit edilmiştir.
Aşağıdaki grafiklerde ise turizm ile ilgili farklı dallarda eğitim alan lisans ve önlisans
öğrencilerinin COVID-19 salgını sonrasında kariyer planlarında herhangi bir değişiklik olup
olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan araştırma sorularının yanıtlarına yer verilmektedir.
Şekil 1. COVID-19 Salgınından Sonra Turizm Sektöründeki Kariyer ile İlgili Düşüncelerim
Olumsuz Etkilendi
Hayır
41%

Evet
59%

Evet
Hayır
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Yukarıdaki grafikte turizm eğitimi alan öğrencilere, COVID-19 salgınının kariyer planlamalarında
olumsuz bir etki yaratıp yaratmadığı sorulmuştur. Bu soruya öğrencilerin çoğunluğunun (%59)
evet yanıtı verdiği görülmektedir. Katılımcıların %41’i ise bu görüşe katılmamaktadır.
Şekil 2. COVID-19 Salgını Sonrasında Turizm Sektöründe Kariyer Yapmak İstemiyorum

Hayır
73%

Evet
27%

Evet
Hayır

Araştırmanın ikinci sorusu ise ilgili öğrencilerin salgın sonrasında hala turizm sektöründe kariyer
planı yapıp yapmadığını belirlemek amacıyla sorulmaktadır. Katılımcıların büyük bir bölümünün
(%73) bu soruya hayır yanıtını verdiği tespit edilmiştir. Yani katılımcıların sadece %27’si salgın
sonrasında turizm sektöründe kariyer yapmak istememektedir.
Şekil 3. COVID-19 Salgınından Sonra Süreklilik Arz Eden İşlere Yönelmeyi Düşünüyorum
Hayır
27%

Evet
73%

Evet
Hayır

Bilindiği gibi turizm sektörü çalışanlarının büyük bir bölümü salgın sırasında işlerinden ayrılmak
zorunda kalmıştır. Bu araştırma sorusunun amacı salgın nedeniyle işten ayrılan çalışanların sürekli
işlere yönelip yönelmeyeceğinin belirlenmesidir. Katılımcıların %73’ü süreklilik arz eden işlere
yönelmeyi düşünmektedirler. Bu düşünce katılımcıların işlerini kaybetme korkusu yaşadığını
düşündürmektedir.
Şekil 4. COVID-19 Salgınından Sonra Turizm Dışındaki Sektörler Kariyer İçin Bana Daha
Güvenli Geliyor

Hayır
62%

Evet
38%

Evet
Hayır

COVID-19 salgını bazı mesleklerin geri planda kalmasına neden olurken bazı mesleklerin ise ön
plana çıkmasını sağlamıştır. Bu nedenle ön plana çıkan mesleki alanlarda işgören eksikliği
meydana gelmiştir. Bu alanlarda turizm sektöründen kopan çalışanlar da istihdam edilmeye
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başlanmıştır. Bu bağlamda katılımcılara turizm dışındaki sektörlerin kariyer anlamında daha
güvenli olup olmadığı sorulmuştur. Katılımcıların %38’i turizm dışındaki sektörlerin kariyer için
daha güvenli olduğunu düşünürken büyük çoğunluk (%62) bu fikre katılmamaktadır.
Şekil 5. COVID-19 Salgını Turizmde Yapmak İstediğim Kariyer Planlarımı Etkilemedi
Hayır
45%

Evet
55%

Evet
Hayır

Araştırmanın son bölümünde ise araştırmanın güvenilirliğini artırmak amacıyla son soru ters
kodlanarak sorulmuştur. Bu soru; COVID-19 salgını turizmde yapmak istediğim kariyer
planlarımı etkilemedi şeklinde sorulmuştur. Katılımcıların %55’i bu duruma katılırken geriye
kalan %45’lik kesim ise bu görüşe katılmamaktadır.
Sonuç ve Öneriler
COVID-19 salgını dünyadaki tüm insanların hayatlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemiştir.
İnsanların hayatlarında yeni bir dönem başlamış ve birçok birey yaşamlarını bu yeni şartlar altında
yeniden düzenlemek zorunda kalmıştır. Bu yeni düzene alışmak başlangıçta çok zor olsa da
insanlar zaman içerisinde bu duruma adapte olmuşlardır.
Yaşanan bu benzersiz salgının insan hayatlarını derinden etkilemesinin yanında dünyadaki tüm
sektörler de bu durumdan olumsuz anlamda etkilenmiştir. Yaşanan kısıtlamalar nedeniyle mal ve
hizmet üretiminde ciddi aksaklıklar meydana gelmiştir. Bu durum arz ve talep dengesini bozarak
bütün dünyada ekonomik açıdan bir bunalıma sebep olmuştur. Fiyatlar genel düzeyinde, işsizlikte
ve enflasyonda genel olarak bir artış yaşanmıştır.
Pandeminin etkilediği en önemli sektörlerin başında ise hizmet sektörü gelmektedir. Çünkü hizmet
sektöründe üretim ve tüketim eşzamanlı gerçekleşmekte, arz ve talep kişilerarası yakın ilişkiyi
gerektirmektedir. Bu nedenle salgının ilerlemesi özellikle hizmet sektöründe daha fazla
olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında hizmet sektöründe yer alan turizm işletmelerinin hizmetlerini
tamamen durdurmaları veya hizmetlerine ara vermeleri onları ekonomik anlamda ciddi sorunlarla
karşı karşıya bırakmıştır. Birçok turizm işletmesi zorunlu olarak kapanmış ve bu durum hem
işletmelerin gelirlerinin tamamen durmasına hem de bazı sabit giderlerinin devam etmesine neden
olmuştur. Sonuç olarak turizm işletmeleri çalışanlarının büyük bir bölümü bir anda işsiz kalmıştır.
Pandemi döneminin uzaması ile birlikte psikolojik olarak zarar gören turizm çalışanları ekonomik
anlamda da sorunlarla karşı karşıya kalmış ve bu durumdan kurtulmak için çözüm yolları aramaya
başlamıştır. Doğal olarak pandeminin etkilemediği ve işgören eksikliği olan alanlara kaymalar
olmuştur. Turizm sektörünü terk eden bu kalifiye elemanların birçoğu ise tekrar kendi alanlarına
birtakım nedenlerden dolayı geri dönmemiştir. Bu durum turizm sektörünün ciddi anlamda işgücü
sıkıntısı yaşamasına neden olarak kalitenin düşmesine zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda turizm
sektörüne eleman sağlayan turizm eğitim kurumları öğrencilerinin COVID 19 salgınının
kariyerlerini etkileyip etkilemediği ve onların turizm sektöründe kariyerlerine devam edip
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etmeyeceklerinin bilinmesi önem kazanmıştır. Çünkü turizm sektörünün başarısı bu alanda çalışan
eğitimli personelin miktarı ile doğru orantılıdır.
Araştırmadan elde edilen veriler dikkate alındığında genel olarak öğrencilerin büyük
çoğunluğunun kariyer planlarının olumsuz etkilenmesine, COVID-19 salgınının neden olduğu
görülmektedir. Öğrencilerin kişisel gözlemleri, yazılı ve basılı medyada çıkan olumsuz haberler
ve ağızdan ağıza iletişim bu duruma neden olmuş olabilir. Turizm sektörü çalışacak potansiyel
adayların ileride benzer krizlerin yaşanması durumunda işini kaybetme korkusu yaşadığı
görülmektedir. Bu yüzden kendilerini daha güvenli gördükleri alanlarda kariyer yapma imkânı
verecek sektörlere kaymaya meyillli oldukları değerlendirilmektedir. Katılımcıların %27’si
COVID-19 salgını sonrası artık turizmde kariyer yapmak istemediklerini belirtmiştir. Genel olarak
değerlendirildiğinde turizm eğitimi alan öğrencilerin farklı alanlarda kariyer planladıkları zaman
zaman görülmektedir ancak sadece pandemi ile alakalı böyle bir görüşün ortaya çıkması ve bu
oranın beklenenden yüksek olması turizm sektörü adına üzücü bir durum olarak görülmektedir.
Sonuç olarak değerlendirildiğinde öğrencilerin genel anlamda turizm sektöründe kariyer yapmaya
istekli oldukları ancak yaşanan salgının bu niyetlerini olumsuz etkilediği görülmektedir. Bu açıdan
mesleklerini sürekli olarak yapabilmeleri adına belirsizliklerin olmasını istememektedirler.
Devamlı çalışacakları bir alan olduğunda bu tür belirsizliklerin ortadan kalkması öğrencilerin
gelecek kariyer planlarına olumlu anlamda katkı sağlayabilir. Bu bağlamda turizm sektöründeki
tüm paydaşların yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak yeni bir model geliştirmesinde fayda vardır.
Eğitim kurumları ise turizm öğrencilerinin motivasyonlarını artıracak ve kariyer planları için onları
pozitif anlamda yönlendirecek uygulamaları eğitimlerine dahil edebilir. COVID 19 salgını turizm
dahil birçok sektörü olumsuz anlamda etkileyerek tüm dünyada birçok işletmenin çalışanlarını da
zor durumda bırakmıştır. Turizm sektörü çalışanları ise en derinden etkilenen kesim olmuştur.
Turizm sektöründen kopan birçok kalifiye elemanın tekrar sektöre kazandırılması ve bu alanda
çalışması muhtemel adayların turizmde kariyer yapmaya tekrar özendirilmesi gerekmektedir. Bu
bağlamda üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve hükümet yetkililerinin bu sorunu gidecek yeni bir
strateji geliştirmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Aynı zamanda geliştirilecek bu stratejik plan salgın
nedeniyle yaşanan ekonomik kaybın tekrar fazlasıyla yerine konulması için bir fırsat olarak
değerlendirilebilir.
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